

































información  sobre  cómo  disparar  el  arco  compuesto.  El 
objetivo principal de este artículo es ofrecer, por primera 
vez,  una  traducción  completa  y  comentada  de  un 
manuscrito  persa  sin  datar  sobre  tiro  con  arco,  escrito 
por Mohammad Zamān, conocido como Čerāq Beg, de  la 
familia de Kāmrān Beg Qarānāj. Está escrito a mano, tiene 





siglo  XVIII  y  aumenta  nuestro  conocimiento  de  algunos 
de los detalles antaño conocidos pero ahora más oscuros. 
El aumento gradual de nuestro conocimiento sobre el tiro 
con  arco  persa  está  progresando  gracias  al 
descubrimiento  y  la  traducción  de  obras  como  la  de 
Mohammad  Zamān.  Dichos  manuscritos  introducen 
nuevas técnicas y también confirman la omnipresencia de 
las formas básicas de este antiguo arte. 









manuscrito  persa,  sem  data,  sobre  tiro  com  arco,  escrito 
por  Mohammad  Zamān,  conhecido  como  Čerāq  Beg,  da 
família de Kāmrān Beg Qarānāj. O manuscrito tem vinte e 
quatro  páginas  e  doze  capítulos.  Apesar  de  ser 
ocasionalmente  confuso,  utilizar  um  vocabulário  pouco 
claro  e  realizar  descrições  pouco  precisas,  o  texto  é  uma 
“mina”  de  informação.  Ele  mostra  a  continuidade  da 
tradição persa do tiro com arco até, pelo menos, finais do 
século  XVIII  e  aumenta  o  nosso  conhecimento  sobre 
alguns  detalhes  até  agora  desconhecidos.  O  aumento 
gradual  do  nosso  conhecimento  sobre  o  tiro  com  arco 
persa  está  progredindo  graças  ao  descobrimento  e 
tradução  de  obras  como  a  de  Mohammad  Zamān.  Os 
manuscritos  introduzem  novas  técnicas  e  também 
confirmam  a  onipresença  das  formas  básicas  desta  arte 
ancestral.  





Archery  always  played  an  important  role  throughout  the  military  history  of  Iran.  Many 








on  horseback”1.  Later  during  the  Islamic  period  of  Iran,  archery  kept  its  importance.  European 
travelers to Safavid Iran report on the skills and prowess of Šāh Esmāil Safavid in shooting with the 
bow. It is reported that he hit 12 apples with his arrows without missing even once.2  
It  is  certain  that  archery  was  systematically  trained  in  different  eras.  Also,  that  Persian 
archery manuals provide lots of useful information on shooting with a Persian composite bow. The 
main aim of  this article  is to provide,  for the first time, a  full annotated translation of an undated 
Persian  archery  manual  written  by  Mohammad  Zamān  known  as  Čerāq  Beg  from  the  family  of 
Kāmrān Beg Qarānāj. This archery manual by Mohammad Zamān consists of twelve chapters. First 
chapter  is  about  the  thumb,  the  training  bow  and  shooting  leys.  The  second  chapter  is  about 
shooting  with  an  earth  arrow.  The  third  chapter  is  about  the  flight  shooting  arrow.  The  fourth 
chapter is about different types of arrow and their related field of application. The fifth chapter is 















c)  A  Persian  Manuscript  on  Archery,  Spear  Fighting,  Sword  Tempering  and  Lance  Fighting  and 
Horsemanship by Šarif Mohammad the Son of Ahmad Mehdi (Khorasani & Dwyer, 2012) and Jāme 
al­Hadāyat  Fi  Elm  al­Romāyat  [Complete  Guide  Concerning  the  Science  of  Archery]  (Dwyer  & 
Khorasani, 2012). Further one of the authors of the present article published a book titled Persian 











grave clean,  and bring him  to  the eternal paradise.  I have been  learning  this art  into my old age. 
Some masters of this craft, God bless their souls, decided to record their art known as “Selection of 
our Period” so that people who are seeking to learn this craft and techniques pray for the collector 
of  these  [scripts]  and  remember  them  with  clear  memory.  This  manuscript  consists  of  twelve 




























Is about  the  thumb,  training bow and  leys13. First  the bow should have short arms and  its 
horn should be sawn and made with the width of two fingers so that it is very soft.14 They hold this 
bow,  stand  up  in  a  way  that  the  right  leg  is  behind  and  the  left  leg  is  forward.  The  left  arm  is 
extended like a column and with the right hand he pulls the string to the moustache level so that it 
reaches  the  right  earlobe.15  There  are  four  types  of  pulling  the  bowstring:  eyebrow  draw16, 
                                                                                                                                                                                               















14  This  is  roughly  40 mm wide  so  this  bow  did  not  have  separate  strips  glued  parallel  to  each  other  similar  to  other 






moustache  draw17,  beard  draw18  and  side  of  the  body  draw19.  But  as  the  good  things  are  in  the 
middle way  they should act upon  the  teachings of old masters and use  the moustache draw. The 










in  their  finger  tips. The  index  finger26 and small  finger27 are kept  loosely.28 The  following couplet 
shows how the right hand holding the thumb ring and the arrow should be held. The poem: 
Two are held tight three loose and three tight and two loose.29 










Shooting with  the  thumb  is  better.  The  intention  of  shooting with  the  thumb  is  to  use  a 











































About  shooting  the  earth  arrow.  Some  call  the  earth  arrow  “like  a  wasp”41.  Shooting  it 
requires lots of skills. The bow used to shoot the earth arrow should be short. The circumference of 











permissible material and does not  interdict  the saying of prayers when carried  in  the pocket; but  turns yellow quickly 



















43 The  circumference of  the bow could  refer  to  two  things:  the  cross  section or  the  shape of  the unstrung bow. Either 















shows  the  skills  of  the  archer.  He  should  not  shoot  it  at  an  “astronomical  elevation”51  nor  in  a 
parabolic52  line. As  these are mistakes  and cause  the arrow  to  shake and wobble  as  it  leaves  the 
bow arms.53 The whole arrow should be hidden behind  the nock  [when  it  leaves  the bow].54  It  is 









bow arms.61  It  is  thirteen and half  fists  long. The bow used for  flight archery  is stronger than the 
“bow used to shoot earth arrow”62. They string it with a narrow bowstring made of silk. In contrast 
to  the  kazāk63  style,  the mirzāi64  style  is  better  way  to  put  the  string  on  the  bow.  There  is  no 
difference in the type of bowstring used for the string for the bow of earth arrow and the string for 
the bow for  flight shooting.  It should be  twisted and tightened that hard  that  if  they unstring the 








































One hand  is  in  the same  line with  the shoulder of  the archer and the right hand starts below the 
level of the right armpit. They keep the left hand very strong so it does not fall back. They should 




It  is  about  different  types  of  arrows.  Each  type  of  arrow  should  be  used  for  a  specific 
purpose. The  first  type has an “arrowhead with  four edges”70.  Its arrowhead  is  three  fingers  long 
and  is  hardened  along  its  length.  Its  arrow  tang71  is  four  fingers  long  and  is  not  hardened.  It  is 
fastened to a shaft of cane using three “layers of sinew”72. This can be shot at bil and tābe. There are 
two  types  of  arrow  for  shooting  at  a  shield.  The  first  type  is  an  arrow  with  a  rounded  “iron 













Another  type  is  an  arrowhead  resembling  a  “snake's  head”86 with  four  sides.  Its  tang has 
eight sides. It is used against armor or bagtar87. 
                                                            









































About  four  different  types  of  bow.  First  “four  curves”93,  second  the  “middle 
circumference”94,  third  “even  circumference”95,  fourth  “crescent‐shaped  circumference”96.97  For 
“shooting  a  war  bow”98  and  “power  shooting”99,  they  use  a  bow with  four  curves.  For  shooting 
leys100, they use a bow with a middle circumference.101 For shooting a earth arrow, they use a bow 
which  has  an  even  circumference,  although  some masters  prefer  a  bow with  a  crescent‐shaped 
circumference, but the latter type remains good for some days and then loses its power. What this 
humble self has experienced is that bows with a middle circumference or even circumference are 

























97 This  suggests  that  circumference  is being used  to describe  the profile of  the unbraced bow. The Turks  likewise had 














at  a  point  below  the  feathers  and  draw  the  bow  open  until  the  arrow  tip  reaches  the  bow  grip. 
Whatever  remains  more  than  that  is  too  much.  The  same  principle  applies  to  the  earth  arrow. 
Although the flight archery arrow which is three fingers longer107 is harder to shoot and therefore, 



















Even  the bow from Moltān  is only very good  for uninformed people. For archers,  “Lahore 
bows”115  or  “local  bows  with  short  limbs”116  are  good.  Otherwise,  during  “heavy  rainfall”117, 




































ear  to  the other  the  length  should be  thirteen  and half  fists.  ..............  This  type of bow  is  good  for 
shooting leys. For a bow with a length of thirteen and half fists, they need an arrow with a length of 
eight and half fists. The length of the house of its feathers should be seven fingers. The house of the 
feathers means  the  feathers  here.  The width  of  each  feather  should  be  one  barley.122  The  arrow 













same length, width and height. They should make sure that  it  is not built  in a slanted angle. They 
should pour the earth for the height of one span on the foot of the earthen butt for the target, pour 
some water  on  it  and  then  add more  earth.  Then  they  should  stump  on  it.127  They  continue  the 
process until  it  reaches  the required height of  the earthen butt  for  the  target. They carve out  the 
face of the earthen butt for the target parallel to the wall and place some earth on it and hand rub it. 

































sadaq130 meaning  the  quiver.  He mounts  the  horse  from  his  own  right  side  [the  rider's  side]  [It 
means his own right side as he faces the horse’s head]. He places the target below the hand which is 








placed  in  a  square.134  They  place  another  piece  of  čalespā135  wood  on  its  top.  On  top  of  čalespā 
wood, they place a bowl full of gold [coins] or fabric of different colors. Then they mount a horse 
and gallop  it  in a  straight  line next  to  the wooden pole so  that  the horse gets acquainted with  it. 





shoots. Unless  the horse does not  run  straight  and  at  a moderate pace,  it  is  impossible  to  shoot. 
Another  rider  should  ride  in  front of  the horse  so  that  the horse  follows  this horse well.139 They 
connect  with  the  wooden  pole  above  the  hand.  They  should  intensify  the  training  so  that  they 
master it.  
There are some requirements  for an archer. First  is  talent. Second  is  interest. Third  is  the 
equipment.  Fourth  is  an  encouraging  master  who  teaches  the  whole  set  of  equipment  and 
techniques of archery  to  the student and  the student should also  respect  the master as  required. 
The master  should  not  refrain  from  teaching  noble  and  good  people.  He  should  never  teach  the 
infidels.  
                                                            
130 قدص.  This  is  from  a Mongol word,  sa’adak  or  saghadak,  meaning  bow  case  and  quiver  as  a  set.  It  entered  several 
languages including Russian, Persian and Turkish. It is often used indiscriminately for bow case or quiver. 
131 This is the normal technique for Middle Eastern and Central Asian riders. Contact with the horse is maintained with 

















that  it  is  something  specific.  It  may  be  that  he  is  describing  a  bow  that  does  not  have much  recurvature  and  is  less 
sensitive to a poor draw. Arab Archery (Faris & Elmer, 1945, pp. 135‐137) recommends these bows for trick shooting and 








arrow”141.  If  someone  shoots  an  arrow  and  pierces  a  glass  with  it,  this  lowly  person  pierces  an 










































or right because there are no feathers to correct the flight path.  It  is not  just a test of accuracy but one of technique as 
well. 



































there should be a distance of one arrow's  length between the  left  foot and the opposite thigh. He 
should stand so strongly that if someone hits him on the back with a hand, he does not move at all. 
And  these  two  statements  are  important.  Drawing  and  power  are  of  three  types:  abu  saidi156, 
bahrāmi and vaqāsi. In line with the thumb is abu saidi, but there are differences. The best thumb 




There  are  different  types  of  grasping  the  bow  grip  which  are  tāheri157,  vaqāsi158  and 
eshāqi159.  The  grasp  tāheri  is  called  “rounded  fist”160  and  is  attributed  to Tāher Balxi.  The eshāqi 
grasp is “hawk’s claw grasp”161 and this is the grip used by the Turks. The bahrāmi162 grip is even. 
There are two other different grasps which are different from these three grasps. One is the “lion's 

































the arrowhead,  the bow grip,  the  thumb and elbow [of  the drawing hand] should be  in  the same 
line.167  










There  could  be  six  deficiencies within  the  arrow.  First when  the  nock  is wide.174  Second 
when  the  arrowhead  is  too  heavy.175  Third when  one  feather  of  the  arrow  is  big  and  the  other 

































arrow.  Anyone who  overcomes  these  deficiencies  will  become  an  “archer  who  never misses  his 
target”184 and will master the craft of archery. Without ablution they should not practice archery. 
........................................... 
The arrow is  for  the righteousness of  the Messenger of God. Each arrow which  leaves  the 
bow should be accompanied by the statement “There is no God but Allah”. The art of archery is the 





kamān. Therefore  it  is  called  the grip of Mortezā Ali  .  .  .  .  .  .185 Serving  the great  in  this  craft,  this 
lowly one  learned some clear  lessons and wrote  them down so  that no negligence can occur and 
they can easily be followed. ....................... 
Sa'ad ibn Waqqās, who was one of the ten followers who would be in paradise186, was very 
proficient  in the art of archery and  lived  in that unique and best era, had the  illusion that no one 
was born in the world who was as proficient in archery as he was.187 The source of Trusteeship, the 
Ever Triumphant Lion of God, Ali  the  son of Tālib, God  forgive him,  the Conqueror of  Lands was 
informed  about  his  [Sa'ad]  opinion  and  he  asked  Sa'ad  to  go  and  shoot  with  their  bows.  Sa'ad 





[referring  to  Sa'ad]  shot  three  arrows  each  making  three  sounds  from  the  salver.  The  “king  of 
men”188 rubbed the hand of God behind the bow and shot at the target which pierced it and went 
through  the  other  side.  Then  he  shot  two  other  arrows  consecutively  which  did  not  make  any 
sounds. Sa'ad who thought that the other two arrows had not made any sounds and hence missed 
the  target,  told  the  Ruler  of  the  country189,  “Let  us  go  and  look  at  the  arrows  to  find  out  what 
happened.” The shots of Sa'ad created three holes in the salver. What Hazrat‐e Ali had done created 
one hole as all  three arrows had passed through the same hole and the arrowheads of two of the 
arrows  attached  to  the  nocks  of  the  other  arrows  making  all  three  one  arrow.  Sa'ad  was  very 
surprised, the leader of believers said that God who created the world below and the world above 
always created someone more proficient than the other in any craft. The courageous companions of 







limb.  If  the  Digital  Lexicon  of  Dehxodā  is  precisely  right,  then  it  means  that  the  place  where  the  ear  joins  the  limb 































The  author  of  this manual  is  at  pains  to  establish  that  he  is  a  practical  archer  reporting 
things  from  his  own  experience  and  that  he  continued  using  the  art  into  old  age.  He may  have 







The  author  tries  to  be  systematic  and  to  a  large  extent  succeeds,  but  the  structure  only 
emphasizes  his  occasional  confusion.  It  is  no  surprise  therefore  that  it  contains  many  specific 
references to equipment. Bows, arrows and archers' rings are explained in some detail, which has 
resulted  in  information  about  how  some  types  of  arrows were  used  that  has  never  before  been 
published. The earth arrow, previously mentioned in other manuscripts, is given a particular usage. 
Its target is described and the range at which it is shot is precisely set out. Certain bows and their 
characteristics  are  specified  for  each  type of  shooting  and  the  types of  thumb  ring known  to  the 
























However,  despite  the  occasional  confusion,  the  obscure  vocabulary,  and  the  odd  clumsy 
description, the text  is a mine of  information.  In the context of earlier and  later manuscripts,  it  is 
more understandable than if it stood alone. It shows the continuity of the Persian archery tradition 
at  least  to  the end of  the eighteenth century and  increases our knowledge of  some of  the details 
once commonplace that are now obscure. Despite being Persian  in  language,  it  is clearly directed 
partly at an Indian audience showing the popularity of Persian culture at the time. Its emphasis on 
proper  teachers  and  continual  practice  are  as  true  today  as  when  it  was  written.  The  gradual 
increase in our knowledge of Persian archery is progressing through the discovery and translation 
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